


























































































































































































































































































































































































































Daptonema tenuispiculum   ‐0.02  0.07  0.14  0.31  ‐0.07 
Dichromadora cucullata  0.00  0.03  0.45  0.59*  ‐0.1 
Enoploides spiculohamatus   0.32  0.27  0.68*  0.70*  0.39 
Onyx perfectus  0.31  0.40  0.55*  0.39  0.45* 
Sabatieria celtica   0.41  0.30  0.28  0.11  0.69* 
















Daptonema tenuispiculum   0.86  0.89  0.94  0.92  0.74 
Dichromadora cucullata  0.58  0.68  0.51  0.84  0.48 
Enoploides spiculohamatus   0.67  0.67  0.95  0.97  0.74 
Onyx perfectus  0.66  0.59  0.92  0.92  0.8 
Sabatieria celtica   0.79  0.76  0.85  0.9  0.88 
































































































































Sabatieria celtica  RA     
5% 





Sabatieria punctata  1%        15% 
↘ 
     
81%
↗ 
 
Table 6.4. Estimate of the relative contributions of the environmental variables to the final 
models. Only variables contributing more than 5% to the model are shown. Positive (↗), 
negative (↘) and optimum (∩) correlations are represented. 
Final models 
The variable contributions of the thresholded models are shown in Table 6.4. Average TSM 
contributes strongly to the model of Daptonema tenuispiculum. Sabatieria celtica and 
Sabatieria punctata seem to be strongly influenced by the maximum TSM level. Enoploides 
spiculohamatus shows a strong positive relation with maximum chlorophyll a. While species 
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found in high abundances off‐shore such as Dichromadora cucullata and Onyx perfectus 
show a relation with water depth. As mentioned in the materials and methods section: the 
selected variables may represent proxies for other variables. The λ‐values describing the 
thresholded models can be found in Addendum 4. 
Fig. 6.5 and 6.6 show the resulting maps. It is clear that the models resulting from the data 
with the relative abundances thresholds result in narrower distribution patterns. This was to 
be expected: the number of samples in the model decreased, most probably resulting in 
smaller ranges of environmental variables.  
DISCUSSION  
Model selection 
According to Table 6.2 the habitat where the species thrives is not favoured by the models 
based on the occurrence data. This makes sense since this model reflects which habitat is 
potentially suitable. A single occurrence of a species is considered equally important as high 
relative abundances of a species. The model does not differentiate between optimal and 
suboptimal habitats.  
Using RA generally increases the correlation between the model output and the relative 
abundances in the test set. Thus, this methodology may identify regions where the species is 
found in higher relative abundances, but needs to be examined for each independent case. 
Applying thresholds seems to have more potential in differentiating between habitats where 
species occur in high and low relative abundances. 
Final maps 
In order to analyse if the resulting patterns are also realistic patterns, the habitat 
preferences of each species were compared with literature sources. It should be noted that 
some of the data of the cited literature sources (Vincx, 1989a; Vincx et al., 1990; Vanreusel, 
1990; Vanaverbeke et al., 2007; Vanaverbeke and Vincx, 2008; Vanreusel, 1991) are actually 
used for building the models and we are aware that circle reasoning should be avoided when 
interpreting results. However, it is the first time that the data of 17 different studies are 
combined in one single analysis and finding the same patterns may reconfirm and 
strengthen the findings in the literature sources. 
Daptonema tenuispiculum is a non‐selective deposit feeder (1B) (Wieser, 1953; Vincx and 
Heip, 1987). The species is often found in stressed environments and can survive in 
sediments with low oxygen content (Boyd et al., 2000). It is common in the mouth of 
Western Scheldt (Vincx and Heip, 1987), in unstable sediment due to fluctuating current 
velocities (Vanreusel, 1990) and dredged material disposal sites (Boyd et al., 2000). 
Daptonema tenuispiculum is found in high densities in fine medium sand with a high amount 
of silt (44.6%) and organic carbon (Vincx, 1989a; Vanreusel, 1990; Schratzberger et al., 
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2000b). It is dominant at the mouth of the Western Scheldt and at the Belgian coast, except 
for the Western coast (Vincx, 1989a). It is clear from Fig. 6.5 that the literature sources are 
confirmed by the model with the 10% threshold: the regions with high TSM‐values are 
highlighted. TSM is a proxy for silt‐clay and may indicate elevated levels of organic carbon. 
The original model with the presence data describes the area where the species is found well 
(Table 6.3), but it is less clear where high relative abundances can be found. The modified 
model with the 10% threshold results in more or less the same distribution of the species, 
but highlights the region where the species is found in high relative abundances. 
 
Fig. 6.5. Comparison of the two resulting models using all the presence data and the data 
incorporating relative abundances for Daptonema tenuispiculum, Dichromadora cucullata 
and Enoploides spiculohamatus. 
Dichromadora cucullata is an epigrowth feeder (2A) (Wieser, 1953; Heip et al., 1983; Vincx, 
1989a) and is a common species (Vincx et al., 1990). However it can be found in higher 
relative abundances in more offshore stations where sediments consist of clean medium 
sand and little gravel (Vincx, 1989a) and in coarse sand (Lorenzen, 1974). The original model 
CHAPTER 6 
118 
 
(Fig. 6.5) confirms the statement that D. cucullata is a common species. Limiting the samples 
to stations where high relative abundances (>10%) were observed restricts the suitable 
habitats to stations offshore, the region where sediments with higher median grain size 
prevail. 
Enoploides spiculohamatus is a predator 2B (Wieser, 1953; Vincx, 1989a) and a common 
species (Vincx et al., 1990) which is frequently found in fine medium sand with a low amount 
of silt (<5%) (Vincx, 1989a) and low chl a content in the water column (Vanreusel, 1990), or 
in coarse sand (Vanaverbeke et al., 2002). It is mainly found along the Dutch coast and the 
western part of the Belgian coast (Vincx et al., 1990). Both maps display a wide geographical 
range for this species. Restricting the observations to a threshold of at least 10%, results in a 
model that shows higher relative abundances along the coast. The original model with 
presence data clearly leaves out the part of the Belgian coast where a high amount of silt 
and clay is found (Eastern part of the Belgian coast), which is consistent with the literature 
sources, while the adjusted model does not exclude this region (Fig. 6.5). This is clearly an 
artefact of the adjusted model. Moreover, the species seems to occur in regions with high 
chl a content in the water column (Table 6.4), which seems to be in contradiction with the 
observations of Vanreusel (1990).  
Onyx perfectus is a predator (2B) and is found in high relative abundances on the crests of 
the sand banks (Vincx, 1989a; Vanaverbeke et al., 2007; Vanaverbeke and Vincx, 2008) and 
stations characterised by medium sand almost without silt (Vincx, 1989a; Vanaverbeke et al., 
2002). It is a very rare species in sediments containing more than 5% silt (Vanreusel, 1991). 
The amount of organic carbon (Vincx, 1989a) and chl a (Vanreusel, 1990) can be high. It is 
also found in high relative abundances in the gullies between the sandbanks of the Belgian 
Continental Shelf. These gullies are characterised by coarse sediments and high gravel 
content (Vincx, 1989a). The original model (Fig. 6.6) shows a broad geographical range of the 
species. The data with the 5% threshold results in a model where the suitability of the 
habitat is restricted to the sand banks and the gullies in between (Fig. 6.6). And Table 6.4 
confirms the positive relation with increased chl a, which is consistent with the literature 
sources. 
Sabatieria celtica is a non‐selective deposit feeding nematode species (1B) (Wieser, 1953; 
Vincx, 1989a). It prefers fine to medium sand with a low amount of silt (<5%) (Vincx, 1989a; 
Soetaert et al., 1995) but can also be found in lower densities in both silty environments and 
coarse sand (Lorenzen, 1974; Vanreusel, 1990; Vanreusel, 1991). It is mainly found at the 
Dutch coast and the western part of Belgian coast (Vincx et al., 1990). This is the only model, 
where the best correlation is found when the relative abundances of the species are 
introduced as different samples (RA). The modified model (Fig. 6.6) restricts the suitable 
habitats to the coastal zones and the highest relative abundances are indeed found near the 
Dutch coast and the Western part of the Belgian coast while for the original model this 
differentiation is not clear (Fig. 6.6). 
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Sabatieria punctata is a non‐selective deposit feeder (1B) (Wieser, 1953; Vincx and Heip, 
1987) which is often found in stressed environments: in dredged material disposal sites 
(Boyd et al., 2000) and in unstable sediments due to fluctuating current velocities 
(Vanreusel, 1990). It seems to thrive in fine medium sand with a high amount of silt and 
organic carbon (Vincx, 1989a; Vanreusel, 1991; Soetaert et al., 1995). It is mainly found at 
the mouth of the Western Scheldt (Vincx and Heip, 1987) and at the Belgian coast, except for 
the Western part (Vincx, 1989a). The model selects TSM (Table 6.4) as most important factor 
which contributes to the presence of silt‐clay and organic carbon. Both Sabatieria punctata 
models delineate the coastal zone. There is not so much difference between both models 
(Fig. 6.6), only at the mouth of the Scheldt estuary there is a small increase in suitability for 
the modified model, based on data with 1% threshold. 
 
Fig. 6.6. Comparison of the two resulting models using all the presence data and the data 
incorporating relative abundances for Onyx perfectus, Sabatieria celtica and Sabatieria 
punctata. 
CHAPTER 6 
120 
 
According to literature Daptonema tenuispiculum and Sabatieria punctata often appear 
together (Vincx, 1989a; Vincx et al., 1990; Vanaverbeke et al., 2011). The models indeed 
indicate that the species have the same potential distribution. In addition, our models 
indicate that high relative abundances of S. celtica and S. punctata may coincide.  
Five out of six nematode species appear in high relative abundances near the coast (Vincx, 
1989a; Vanreusel, 1990). The environmental conditions enable species to reach high relative 
abundances in this region, and thus attributes to the effectiveness of this methodology for 
these species. 
Niche concept 
Generalist species tolerate a wide range of environmental conditions, and generally have a 
diverse diet and a good tolerance for disturbances. All this is important for defining the 
species’ niche. Habitat suitability modelling estimates the species ecological niche. A species’ 
fundamental niche represents a set of all conditions necessary for the survival of a species 
(Hutchinson, 1957). It is however assumed that every point within the niche has the same 
probability of persistence of the species, and all points outside the niche have zero 
probability of survival. This is clearly an oversimplification of reality. There will be optimal 
and suboptimal conditions in the niche (Hutchinson, 1957). By applying thresholds on the 
relative abundance, we filter out suboptimal conditions and try to define the fundamental 
niche for the survival of high relative abundances and dominance of a species. Species 
appearing across the whole region are generally hard to model since they show no real 
habitat preference. The relationship between the presence of the species and the 
environmental variables is therefore not always straightforward. In spite of this, some 
species may thrive or may be better competitors in certain restricted habitats, but not in 
others.  
In this paper the data was converted to relative abundances, since the total density was not 
known for a considerable amount of data. In many other cases, absolute densities are known 
and most probably, this methodology can equally be applied to absolute densities.  
CONCLUSIONS 
In some cases knowing the potential density or relative abundance of a species in a region 
may be more important than knowing the suitability of the habitat. In this case it is 
reasonable to modify the data furnished to the habitat suitability modelling technique in 
such a way that habitats with high densities or relative abundances are preferentially 
predicted. The introduction of thresholds seems to be a reliable way to introduce this 
information into the model. Relating the model to existing knowledge of the species can 
help in identifying the most reliable model. Thus depending on the purpose of the model, we 
suggest different approaches in habitat suitability modelling: if the model concerns a rare 
species, knowing the potential niche may be the main focus of the research. If the species is 
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common and the species occurs in varying densities, applying thresholds may create 
opportunities to find the environments where the species can appear in high relative 
abundances.  
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